Chương 2156: Hầu Tộc tham chiến.

"Kiệt kiệt kiệt ~ "

Hư Thất Vương xuất hiện ở giữa không trung, hắn nhìn xuống cuộc chiến phía dưới, khóe miệng xấu xí cong lên.

Hắn nhếch miệng cười: "Thật là khí tức sinh mệnh nồng đậm, nhất định sẽ rất ngon."

"Đó là cái gì thế?"

Người trong đoàn Kỵ Sĩ kinh ngạc hô to.

"Thấy không rõ, giống như là mây mù."

"..."

Không đợi người đoàn Kỵ Sĩ biết rõ thứ dị dạng trên bầu trời là gì thì trong rừng rậm lại truyền ra tiếng vang lớn.

"Nhân loại đáng chết, dám thiêu đốt Rừng U Chi Sâm!"

Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong rừng rậm truyền tới.

"Cộp cộp cộp ~~~ "

Ngay sau đó, trên trăm bóng hình nhảy qua lại giữa các cành cây, người thú Hầu Tộc giơ vũ khí bằng xương xuất hiện.

Bọn họ cao từ ba tới bốn mét, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu vàng sẫm, sau lưng là một chiếc đuôi cường tráng thô to bằng cánh tay người trưởng thành.

"Hừ, đây là họa do các ngươi gây ra, hiện tại mới chịu tới giải quyết."

Nữ vương Tinh Linh phẫn nộ lên tiếng.

Thống lĩnh Hầu Tộc gầm hét: "Cái gì gọi là hoạ do chúng ta gây ra, tất cả đều là do loài người sai!"

"Giết chết toàn bộ."

Kỵ Sĩ Trưởng lạnh lùng hô một tiếng, sắc mặt tràn đầy sự tàn khốc.

"Vâng."

Đoàn Kỵ Sĩ đồng thanh đáp lại, bắt đầu ra tay đối phó các người thú Hầu Tộc.

Trong mắt thống lĩnh Hầu Tộc lộ hung quang, hắn quơ múa cốt bổng trong tay, quát: "Xé nát đám nhân loại kia cho ta! Giẫm nát đầu của bọn chúng!"

"Vâng, thống lĩnh! "

Các người thú Hầu Tộc lộ ra vẻ mặt hung quang, quơ cốt bổng tấn công bọn Kỵ Sĩ.

Mặc dù Hầu Tộc và tộc Tinh Linh không thân, nhưng chỉ cần dính dáng đến sự an nguy của Rừng U Chi Sâm thì cả hai vẫn có thể buông thành kiến, nhất trí đối ngoại.

Người thú Hầu Tộc ra đòn rất nguyên thủy, cốt bổng trong tay được làm từ xương của ma thú, trình độ cứng cáp tương đương với ma cụ trung cấp.

"Phanh ~~~ "

Có Kỵ Sĩ mới vừa giao thủ đã bị người thú đập bay, khôi giáp và lồng ngực cùng nhau lõm xuống.

Sức lực của người thú Hầu Tộc rất lớn, cộng thêm quanh năm sinh hoạt trong rừng, các phương diện hành động linh hoạt hơn đám Kỵ Sĩ rất nhiều.

Bọn Kỵ Sĩ lập tức rơi vào thế hạ phong khi đối chiến với người thú Hầu Tộc, Kỵ Sĩ Trưởng lại bị nữ vương Tinh Linh chế trụ, không cách nào hóa giải áp lực giúp các thuộc hạ.

"Chỉ có ngần ấy thực lực mà dám tới phá hoại Rừng U Chi Sâm?"

Thống lĩnh Hầu Tộc nhếch miệng cười, một cước đạp nát đầu một tên Kỵ Sĩ.

"Toàn bộ đều phải chết!"

Kỵ Sĩ Trưởng phẫn nộ quát lên, quanh thân toả ra khí thế bức người, đẩy lùi nữ vương Tinh Linh xa ra.

Hắn xoay người tấn công thống lĩnh Hầu Tộc, ném mạnh trường mâu về phía đối phương.

"Phanh!"

Thống lĩnh Hầu Tộc giơ tay đón đỡ, bị đập bay ra xa hơn mười mét, đụng nát tảng đá lớn cách đó không xa.

"Đáng chết."

Thống lĩnh Hầu Tộc bị chọc giận, hắn đứng lên từ đống đá vụn, cơ bắp toàn thân gồ lên, một số nơi còn hiện cả gân xanh, thoạt nhìn tràn đầy lực lượng.

Hắn bước tới trước, lưu lại tàn ảnh ở phía sau, tiếng xé gió vang lên.

Sắc mặt của Kỵ Sĩ Trưởng lạnh lùng và tàn khốc, trường mâu trong tay xoay tròn, lại thuận tay ném về phía thống lĩnh Hầu Tộc.

"Phanh!"

Thống lĩnh Hầu Tộc xuất hiện lần nữa, một tay bắt lấy một đầu trường mâu, tay còn lại kéo Kỵ Sĩ Trưởng đến trước mặt, tung một quyền về phía đầu của đối phương.

Vẻ mặt của Kỵ Sĩ Trưởng không thay đổi, hắn mặc cho cơ thể bị lôi kéo, đồng thời nâng lên đầu gối đè ở hàm dưới thống lĩnh Hầu Tộc.

"Phanh ~~~ "

Hai người cấp tốc giao chiến, làm cho Kỵ Sĩ và người thú Hầu Tộc còn lại thấy không rõ.

"Giết chết bọn họ."

Người thú Hầu Tộc còn lại hưng phấn gầm thét, tiếp tục lao tới chém giết bọn Kỵ Sĩ.

Nữ vương Tinh Linh đứng trên không trung nhìn từng thi thể ngã xuống liên tục, mùi máu và mùi khói đặc hòa chung một chỗ, mùi vị đó làm người ta buồn nôn vô cùng.

Nàng quay đầu nhìn về phía bí cảnh, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tranh thủ thời gian rút lui khỏi đây đi, thời gian không còn nhiều lắm...."

Nữ vương Tinh Linh thở dốc mấy lần, sau đó tiếp tục tấn công Kỵ Sĩ Trưởng, liên hợp với thống lĩnh Hầu Tộc đánh bại Kỵ Sĩ Trưởng.

"Đê tiện."

Kỵ Sĩ Trưởng phẫn nộ mắng to.

"Ngươi không có tư cách nói chúng ta đê tiện."

Nữ vương Tinh Linh lạnh lùng chế giễu.

Đoàn Kỵ Sĩ phóng hỏa đốt Rừng U Chi Sâm, ép tộc Tinh Linh xuất hiện, hành động này còn hơn cả đê tiện.

Ba người hỗn chiến đánh túi bụi, thống lĩnh Hầu Tộc và Kỵ Sĩ Trưởng đấu tay đôi, nữ vương Tinh Linh thì thi triển ma pháp công kích Kỵ Sĩ Trưởng từ xa.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Thất Vương nhìn một hồi, quyết định không thể lãng phí thời gian ở chỗ này.

Hắn cong môi cười: "Nuốt bọn họ lại đến tòa thành tiếp theo."

Hư Thất Vương từ chỗ cao đáp xuống, đánh tới đám người Kỵ Sĩ Trưởng đang chiến đấu kịch liệt, khí tức tà ác của nó khiến nữ vương Tinh Linh sợ run.

Ba người không hẹn mà cùng đình chiến, hoảng sợ nhìn về phía sương mù màu đen đang lao xuống.

"Đó là cái gì?"

Thống lĩnh Hầu Tộc mở to đôi mắt màu đỏ ngòm, bộ lông trên người loang lổ vết máu, đây là những vết thương khi tranh đấu với Kỵ Sĩ Trưởng.

"Thật là khí tức tà ác."

Đồng tử của Nữ vương Tinh Linh co rút lại.

Kỵ Sĩ Trưởng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nắm chặt trường mâu bị máu tươi nhuộm đỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào sương mù màu đen.

"Kiệt kiệt kiệt, các ngươi đều là Huyết Thực của ta."

Hư Thất Vương xuất hiện từ trong sương mù, cơ thể xấu xí và to lớn chiếu vào tầm mắt của tất cả mọi người.

Sắc mặt của Kỵ Sĩ Trưởng đại biến, hắn vội vàng ném mạnh trường mâu trong tay về phía Hư Thất Vương, nhưng mà nó còn chưa chạm vào Hư Thất Vương thì đã hóa thành tro bụi.

Nữ vương Tinh Linh nói với giọng điệu ngưng trọng: "Khí tức chí tà chí ác, không thuộc về sinh mệnh Rừng U Chi Sâm."

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Thất Vương nhếch miệng cười, giang cánh đánh về phía ba người, dòng khí lưu màu đen bao trùm xuống phía dưới, toàn bộ lục thực còn chưa bị thiêu đốt lập tức héo rũ.

"Chết đi."

Hắn vươn tay chụp lấy thống lĩnh Hầu Tộc.

Sắc mặt của thống lĩnh Hầu Tộc đại biến, hắn muốn tránh thoát nhưng lại phát hiện tứ chi bị từng sợi dây nhỏ màu đen quấn chặt, khiến hắn hành động trở nên chậm chạp.

"Đáng chết, chuyện gì xảy ra vậy?"

Thống lĩnh Hầu Tộc hoảng sợ la hét.

Nữ vương Tinh Linh và Kỵ Sĩ Trưởng không có tham dự, nghiêng người tránh ở phía xa.

"Cứu ta!"

Thống lĩnh Hầu Tộc sợ hãi hô to, nhìn về phía nữ vương Tinh Linh với ánh mắt xin giúp đỡ.

Nữ vương Tinh Linh cắn răng, cuối cùng vẫn là giơ tay lên khống chế Hỏa Đằng xung quanh quấn lấy thống lĩnh Hầu Tộc, muốn cứu hắn ra ngoài.

"Kiệt kiệt kiệt ~~~ "

Hư Thất Vương cười quái dị, hắn cong ngón tay búng một cái, toàn bộ Hỏa Đằng héo rũ, cơ thể của thống lĩnh Hầu Tộc rớt xuống đất, dây đen đã bò khắp người.

"Cứu ta! "

Thống lĩnh Hầu Tộc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, toàn thân run bần bật.

Sắc mặt của Nữ vương Tinh Linh rất khó coi, nàng thi triển ma pháp sinh mệnh lần nữa, ánh sáng xanh ngưng kết thành lưới bao phủ về phía hướng Vua Hư Quỷ.

"Khí tức chí tà chí ác, dùng ma pháp sinh mệnh hẳn là có thể khắc chế."

Nàng cắn răng, khống chế ma pháp đánh về phía Hư Thất Vương.

Hư Thất Vương vung tay lên: "Kiệt kiệt kiệt, đừng đến đây làm vướng bận."

Khí lưu màu đen ngăn trở ma pháp sinh mệnh, chớp mắt đã hóa giải ma pháp, giống như bông tuyết gặp phải dung nham, tan rã không thấy tăm hơi.

"A.. A.. A.. A ~~~ "

Thống lĩnh Hầu Tộc kêu thê lương thảm thiết, cơ thể hắn không cách nào nhúc nhích, bị Hư Thất Vương nuốt chửng vào bụng.

Hư Thất Vương bĩu môi, bất mãn nói: "Mùi này thật sự ghê tởm."

"Rốt cuộc đây là thứ gì?"

Đồng tử của Kỵ Sĩ Trưởng co rụt, trong lòng sợ hãi không thôi.